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ABSTRAKT
Ekonomia e Kosovës që nga viti 1999, kryesisht është mbështetur nga ndihmat
ndërkombëtare, remitencat dhe nga sektori publik. Roli sektorit privat ishte mjaft i vogël.
Megjithatë, konsiderohet se Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) duhet te luajnë rolin
primar në gjenerimin e rritjes ekonomike.
Sipas të dhënave të Agjensionit për Regjistrimin e Bizneseve në Republiken e Kosovës
(ARBK), në Kosovë janë regjistruar deri më tani mbi 172,000 biznese që nga viti 2000, rreth
98% të ketij numri e përbëjnë NVM-te. Mbi 50% e NVM-ve që operojne në Kosovë,
karakterizohen me investime të vogla dhe joproduktive dhe kjo situatë kufizon kapacitetet e
tyre për të gjeneruar punësim.
Qëllimi themelor i këtij punimi është diagnostifikimi gjendjës aktuale të ndikimit të
politikave fiskale tek NVM-te, identifikimin e disa prej problemeve, pengesave dhe
barrierave që ngulfasin zhvilimin e aktiviteteve të tyre, poashtu duke identifikuar
njëkohësisht nevojat dhe kërkesat e këtij komuniteti për përmirësimin e gjendjës, avancimin
e proceseve zhvillimore dhe zhvillimin e trendeve pozitive ne aspektin strategjik. Megjithatë,
zhvillimi ekonomik i një shteti nuk mund të imagjinohet dhe të bëhet realitet pa një politikë
fiskale dhe sistem tatimor të mirëfilltë.
Sistemi tatimor paraqet element të rëndësishëm të sistemit makroekonomik i cili duhet të
sigurojë një bazë elementare fiskale që ka për qëllim të mbledhë të ardhura me të cilat arrinë
të mbulohen shpenzimet publike dhe shpenzimet tjera të parapara me ligjë. Për të arritur
mirëqenie dhe stabilitet politik, qeveritë e shteteve synojnë arritjen e ekuilibrit ekonomik.
Qeveritë përdorin instrumente të ndryshme për të stimuluar rritjen e ekonomisë, për të ulur
papunësinë dhe për të arritur objektivat makroekonomike. Në këtë kontekst të rritjes së
ngadalshme ekonomike të viteve të fundit dhe të presioneve fiskale, Kosova ballafaqohet me
sfidën më komplekse të zhvillimit ekonomik. Trendet e reja integruese ekonomike dhe
orientimi drejt ekonomisë së tregut imponojnë nevojën që sistemi tatimor të adoptohet me
këto procese dhe ndihmon ato duke mbajtur rritje dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik
përmes NVM-ve pasi qe këto llogariten te jenë shtylla kurrizore për zhvillimin ekonomik të
një vendi.
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HYRJE

Ndërmarrjet e Vogla dhe te Mesme (NVM) janë ndër faktorët më të rëndësishëm të rritjes së
ekonomisë globale. NVM-të kane rolin kryesorë në krijimin e vendeve të reja të punës dhe
në rritjen ekonomike prandaj shpesh quhen shtylla kurrizore e ekonomisë. Mbështetja e
NVM-ve është njëra ndër politikat kryesore të të gjitha qeverive të shteteve të Bashkimit
Evropian (BE).
Sipas të dhënave të Agjensionit për Regjistrimin e Bizneseve në Republiken e Kosovës
(ARBK), në Kosovë janë regjistruar gjithsej deri më tani mbi 172,000 biznese që nga viti
2000, rreth 98% nga numri total i këtyre bizeseve e përbëjnë NVM-të. Mbi 50% e NVM-ve
që operojnë në Kosovë, karakterizohen me investime të vogla dhe joproduktive. Modeli me
qasjen kopjuese “edhe une” të bizneseve të reja, ka bërë që të kufizohen kufizon kapacitetet
e sektorit të NVM-ve për të gjeneruar punësim.
Pavarësisht sfidave të shumta me të cilat po ballafaqohet sektori privat ne Kosovë, vitet e
fundit është shënuar një përmirësim të klimës biznesore në vend tonë. Sipas raportit të të bërit
biznes të Bankës Botërore (BB) 2018, Kosova renditet e 40–ta nga gjithsej 190 ekonomi.
Krahasuar me vitin paraprak ku ishte e renditur në vendin e 60-të. Nëse bëjmë krahasim me
vendet fqinje ato janë të renditura më poshtë, pra ato kanë ambient më të pafavorshëm
biznesor krahasuar me Kosovën, përjashtim të Maqedonisë e cila renditet në vendin e 11,
Shqipëria renditet e 58, ndërsa Serbia dhe Mali i Zi renditen në pozitat 43 dhe 42.
Ky progres i atribuohet kryesishtë lehtësimit të procedurave të ndryshme administrative që
kanë të bëjnë me bizneset si p.sh. procedurave për regjistrimin të bizneseve, qasjes në rrjetin
elektrik, regjistrim të pronës etj. Pra, ky vlerësim mund të mos reflektojë gjendjen reale të
ambientit biznesor në Kosovë meqë barrierat kryesore të cilat pengojnë zhvillim e sektorit
privat kanë të bëjnë me probleme të natyrës më të mëdha.
Qëllimi themelor i këtij punimi është diagnostifikimi gjendjes aktuale të ndikimit të
politikave fiskale në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM), identifikmi i problemeve,
pengesave dhe barrierave që ngulfasin zhvillimin e aktiviteteve të tyre, poashtu duke
identifikuar njëkohësisht nevojat dhe kërkesat e këtij komuniteti për përmirësimin e gjendjës,
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avancimin e proceseve zhvillimore dhe zhvillimin e trendeve pozitive në aspektin strategjik.
Qëllimi tjetër i këtij hulumtimi është të nxjerrë rezultate të rëndësishme për gjendjen
ekzistuese, strukturen, problemet, vështirësitë për tju përshtatur politikavë fiskale NVM-të.
Disa nga cështjet që do të trajtohen në këtë punim janë me sa vijon:
•

Identifikimin e sfidave themelore të sistemit fiskal në Kosovë,

•

Ndikimi dhe efektet e pakos së re fiskale në përmirësimin e ambientit të të bërit
biznes, respektivishtë tek NVM-të.

•

Krahasimi i politkave fiskale me vendet e rajonit dhe Bashkimit Evropian (BE),

•

Falja e borgjeve,

•

Informaliteti (shitja dhe blerja pa fiskalizimin),

•

Evazioni fiskal,

•

Ndëshkimet tatimore

• Përshkallëzimi Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) etj.
Sektori biznesit në Republikën e Kosovës konsiston kryesisht në ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme (NVM). Ato gjenerojnë numrin më të madhë të vendeve të reja të punës dhe paraqesin
shtyllën kurrizore të ekonomise vendore. Në shumicën e vendeve në tranzicion NVM-të
bartin barrën më të madhe të transformimit drejt ekonomisë së lirë të tregut. Ndërmarrjet e
vogla dhe të mesme NVM-të jo vetëm që krijojnë vende të reja të punës, por edhe absorbojnë
fuqi punëtore që ka mbetur pa punë gjatë transformimit të pronës shoqërore/publike në atë
private.
Megjithatë, zhvillimi ekonomik i një shteti nuk mund të imagjinohet dhe të bëhet realitet pa
një politikë fiskale dhe sistem tatimor të mirëfilltë. Sistemi tatimor paraqet element të
rëndësishëm të sistemit makroekonomik i cili duhet të sigurojë një bazë elementare fiskale
që ka për qëllim të mbledhë të ardhura me të cilat arrinë të mbulohen shpenzimet publike dhe
shpenzimet tjera të parapara me ligjë.
Në këtë, Kosova pas përfundimit të luftës, filloi të ndërtoj politika tatimore të orientuara në
ekonominë e tregut, të cilat politika perfshinë ndërtimin dhe implementimin e koncepteve
moderne të taksimit. Ky sistem i tatimimit është në përputhje me rregullat e Bashkimit
Evropian (BE) dhe standardet më të avancuara ndërkombëtare. Shteti i Kosovës falë
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ndihmave dhe donacioneve ndërkombëtare ka arritur të përmbyllë fazën emergjente në
mënyrë të sukseshme, fazën e krijimit të institucioneve, fazën e tranzicionit dhe tani po bënë
përpjekje për ndërtimin e një ekonomie të qëndrueshme dhe integritet të saj me ekonomitë e
tjera në rajon dhe më gjerë.
Themelimi i institucioneve plotësisht të reja si dhe kompletimi i tyre me legjislacionin
adekuat, është dashur kohë dhe dije, veqanarisht çështje më e ndërlikuar ka qenë ajo e
ndërtimit të politikës fiskale e cila ka rolin e grumbullimit të të hyrave si dhe aspektin e
zhvillimit ekonomik.
Qëllimi kryesor i çdo sistemi fiskal është që të siguroj të hyra me të cilat do të mbështetë
shpenzimet publike, prandaj shkalla e tatimeve brenda vendit varet nga shpenzimet
qeveritare. Sistemi fiskal në Kosovë ballafaqohet me ide dhe sfida nga më të ndryshmet
konkretisht në rritjen dhe zhvillimin ekonomik ku pervec politikës tatimore dhe
instrumenteve të saj ndikojnë edhe një numër i madhë i politikave dhe faktorëve të tjerë të
ndërlidhur mes veti si; çfarë programe qeveritare ekzistojnë për tërheqjen e investimeve të
huaja, ku qëndron roli i privatizimit në zhvillimin ekonomik, sa ekziston partneritet në mes
qeverisë dhe sektorit privat ku ky i fundit shihet si më i rëndësishëm dhe rëndësine edhe më
të veqantë e kanë ndërmarrjet e vogla dhe te mesme (NVM-të), këtë të fundit do ta analizojmë
më gjerë për arsye se zhvillimi i ekonomisë varet shumë nga ky faktor, ku rreth 98% të tregut
në Kosovë e përbëjnë këto ndërmarrje, pastaj sa është e zhvilluar politika bankare dhe
kreditore, cilat janë mundësitë e Kosovës për qasje ne fondet strukturore të Bashkimit
Evropian (BE), çështjet e infrasktruktures, resurseve, situatës politike dhe sociale,
korrupsionit e tjera. Prandaj, rëndesinë më të veqantë në këtë punim do ta kenë poltikat
fiskale bashkë me ndikimin e tyre në ndërmarrjet e vogla dhe te mesme (NVM) duke pasur
parasysh bazën tatimore dhe ndryshimet në pakot fiskale që ka sjellë Ministria e Financave
(MF), me qëllim të harmonizimit dhe efikasitetit të poltikave fiskale kundrejt bizneseve.
Këto lloje të pakove janë ndryshuar në funksion të thjeshtësimit dhe ofrimit të lehtësirave
tatimore, duke përshtatur normat tatimore me nivelin e vendeve të rajonit. Është bërë
harmonizimi i dispozitave ligjore, në mes llojeve të tatimeve në të Ardhura Personale dhe të
Korporatave, si dhe harmonizimi i ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), me
direktivën e Bashkësisë Evropiane për TVSH-në etj.
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SHQYRTIMI I LITERATURËS

Në përgjithësi qeveritë “socialiste” e përkrahin rolin thelbësor të shtetit në ekonomi ndërsa
qeveritë “jo-socialiste” e kufizojnë ndikimin e shtetit në ekonomi duke lejuar që ekonomia e
tregut të drejtohet nga vetë forcat e tregut. Qeveria ndërhyn në jetën ekonomike, formon
legjislacion, d.m.th nxjerr ligje, sidomos në fushën e taksave dhe politiken fiskale, ushtron
një ndikim shumë më të madhë jo vetëm në sferën e biznesit, por edhe në fusha tjera të
aktivitetit të jetës shoqërore (Kuka 2006). Pra ndërhyrja e shtetit në ekonomi është e pa
shmangshme pasi që ka ndikim në nivelin makroekonomik dhe në nivelin mikroekonomik,
duke mos përjashtuar edhe sektorin privat.
Politikat qeveritare për zhvillimin e ndërmarrësisë dhe krijimin e një mjedisi të favorshëm
për biznes para se gjithash kërkon: veprimin e shtetit për të siguruar barazinë në treg, sigurinë
e pasurisë dhe realizimin e kontratave; krijimin e politikave të mira ekonomike, sidomos
politikës së taksave dhe doganave, politikat tregtare, politikat kreditore paraqesin fushën
tjetër të rëndësishme për organet qeveritare; sigurimin e infrastrukturës së nevojshme publike
(pushteti lokal dhe qëndror) paraqet detyrën tjetër të rëndësishme për organet qeveritare
(Mustafa 2006).
Rritja e NVM-ve në të gjitha ekonomitë në tranzicion përballet me pengesa të shumta
institucionale (Hashi & Krasniqi 2011). Me qëllim që të rritet mundësia e mbijetesës dhe
zhvillimit të NVM-ve, rekomandohet që organet qeveritare qëndrore dhe lokale të zhvillojnë
një bashkëpunim me donatorët privat dhe publik për të zhvilluar shërbimet e konsulencës,
shërbimet e trajnimit dhe të edukimit, dhe agjensitë për zhvillimin e ndërmarrësisë (Mustafa
2006). Studimet e bëra për barrierat e rritjes së NVM-ve në Slloveni, konstatojne se faktorët
kryesorë të cilët ndalojnë rritjen e firmave të vogla ishin pengesat institucionale dhe
financiare (Bartlett & Bukvic 2001). Poashtu, sipas një studimi të bërë në Kosovë rritja e
NVM-ve është reduktuar si pasojë e pengesave mjedisore të biznesit të tilla si barra tatimore,
konkurrenca e pandershme dhe financimi i papërshtashëm (Krasniqi 2007).
Në studimin e bërë në Kili dhe Kroaci, rezultoi se NVM-ve ju nevojitet një mbështetje
qeveritare pasi që kanë shumë vështirësi të qasën në financim në krahasim me ndërmarrjet e
mëdha (Lussier 2010). Një ndër sfidat me të cilat përballen të gjitha vendet në tranzicion
4

është krijimi i një mjedisi miqësor për NVM-të dhe transformimi i shoqërisë drejt ekonomisë
së tregut. Thelbi i transformimit politik dhe ekonomik të një vendi në tranzicion është krijimi
i sektorit privat, sektori i zhvillimit të ndërmarrësisë dhe krijimi NVM-ve (Szabo 2006).
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë ndër faktorët më të rëndësishëm të rritjes së
ekonomisë globale. Në Evropë, NVM-të kanë rolin kryesorë në krijimin e vendeve të reja të
punës dhe në rritjen ekonomike prandaj shpesh quhen shtylla kurrizore e ekonomisë
Evropiane. Mbështetja e NMV-ve është njëra ndër politikat kryesore të gjitha qeverive të
shteteve të Bashkimit Evropian. Në Bashkimin Evropian (BE), NVM-të përbejnë 99% të
gjitha ndërmarrjeve jofinanciare dhe 67% të punësimit total si dhe gjenerojnë 58% të vlerës
së shtuar totale (Moritz 2015). Në Kosove NVM-të përbëjnë pjesën kryesore të ekonomisë
së sektorit privat ku absorbojnë perafërsisht 80% të punësimit 98% të ndërmarrjeve në
Kosovë (KOSME 2014). Por pavarësisht rëndësisë së NVM-ve në zhvillimin ekonomik të
Kosovës, mjedisi i gjerë i biznesit tregon disa dobësi të cilat e pengojnë këtë sektor që të
zhvillohet me potencialin e plotë në aspektin e punësimit, produktivitetit dhe vlerës së shtuar,
andaj vlen të theksohet se drejtimi i politikave nga mbështetja e NVM-ve do të thotë drejtim
në rritjen ekonomike të vendit.
Sipas raportit të Ministrisë së Tregtisë dhe Insdutrisë (MTI) në Kosovë një numër i
konsiderueshëm i bizneseve fillestare nuk po mbijetojnë të zhvillohen në treg si pasojë e së
cilës nuk po prodhohet punësim dhe zhvillim ekonomik. Pasi që shumica e shteteve
Evropiane dhe botërore i kushtojnë rëndësi të veqantë zhvillimit të NVM-ve, atëherë edhe
Kosova si shtet me ekonomi të lirë të tregut e cila synon që nëpërmjet ndërmarrjeve të saj të
jetë konkurente në tregjet globale duhet të drejtojë politikat e saja ekonomike nga mbështetja
e NVM-ve. Pra të krijojë kushte biznesore që i nxisin ndërmarrësit e rinjë për të investuar
dhe inkurajojnë ndërmarrësit ekzistues që ti rrisin investimet e tyre. Për të inkurajuar
investimet e NVM-ve duhet të krijohen programe të cilat mundësojnë rritjen e kthimit të
mundshëm për investitoret ose që mundësojnë zvogëlimin e rrezikut të humbjes (Mensah
2004).
Lidhja makroekonomike midis politikës fiskale dhe rritjes ekonomike për shumë kohë ka
tërhequr vëmendjen e ekonomistëve. Fatkeqësisht, studimet e kryera në lidhje më këtë kanë
rezultuar të dështuara. Një nga shkaqet kryesore të këtij dështimi vjen për shkak të
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pamundësisë për të ndërtuar një tregues të politikës fiskale. Treguesit kryesorë të politkës
fiskale janë: shpenzimet qeveritare, taksat dhe deficit buxhetor (Tanzi&Zee 1997). Në
literaturën ekonomike asnjë nga komponentët e politikës fiskale, taksat, shpenzimet
qeveritare dhe deficit buxhetor nuk tregojnë korelacion të fortë me rritjen ekonomike kur ata
analizohen të veqantë. Mungesa e korelacionit mund të jetë pasojë e pamundësisë që secili
nga komponentët buxhetore të perfaqesojë plotësisht pozicionin e politikës fiskale. Në
studimin e bërë për 39 vende që janë të mbështetura nga programet e Fondit Monetar
Ndërkombëtar (FMN) gjatë viteve ‘90 theksohet “… ne nuk gjetëm një lidhje pozitive midis
konsolidimit fiskal dhe rritjes ekonomike në Benin, Gambia, Lesotho, ish Republika
Jugosllave e Maqedonisë, Senegal ose Tanzania, ku të gjithë e kishin deficitin buxhetor më
të vogel se 2.5% të Produktit Bruto të Brendshëm (PBB) gjatë ’90. (Baldacci 2003).
Vendet që janë nën programin e FMN-së këshillohen që të mbajnë deficit buxhetor të ulët
me qëllim që të garantohet ambient i nevojshëm për rritje ekonomike të qendrueshme.
Faktikisht, nga studimi i kryer në këto vende konkludohet se zgjedhja e politikës fiskale
kushtëzohet nga kushtet specifike që ka një vend dhe nuk mund të përdoret një model i njejtë
për të gjitha vendet. Pavarësisht se nuk është gjetur një lidhje e qëndrueshme empirike midis
politikes fiskale dhe rritjes ekonomike roli i politikës fiskale në zhvillimin ekonomik është
thelbesor. Teoritikisht pranohet se një politikë fiskale ekspansive do të rrisë kërkesën
agregate e cila do të rezultojë me rritje të prodhimit. Në një model simulimi për ekonomine
turke, kunkludon që politika fiskale ndikon në nivelin e rritjes ekonomike. (Osdemir 2003).
Rezultatet e simulimit treguan që sa më e lartë të jetë pjesa e shpenzimeve publike për
infrastrukturen në totalin e shpenzimeve publike, aq më e lartë do të jetë rritja ekonomike.
Një ekonomi me një mjedis makroekonomik të paqendrueshëm, në një botë me kontrata
afatëgjata, duke ndikuar kështu në reduktimin e prodhimit. Një nga treguesit kryesorë me
ndikim të ndjeshëm në luhatshmerinë e prodhimit është niveli i ndryshuemerisë së çmimeve.
Një ekonomi me një formë inflacioni të paqëndrueshme dhe të larte do të rrisë koston e
biznesit duke ndikuar negativisht në aktivitetin ekonomik. Politika fiskale mund të ndikojë
në nivelin e inflacionit nëpërmjet shumë kanaleve, si nëpërmjet nivelit të taksave ashtu edhe
nëpërmjet nivelit të konsumit publik dhe nivelit të deficitit buxhetor. Në vitin 2004 Rother
përdori të dhënat për 15 shtete të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik
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(OECD) gjatë 35 viteve të fundit konludoi që luhatja e politikës fiskale ka ndikuar ndjeshëm
në luhatjen e nivelit të inflacionit me një efekt negativë në nivelin e prodhimit. Sipas
vlerësimeve të FMN-së, roli i politikës fiskale në Shqipëri gjatë dekadës së fundit ka luajtur
një rol të rëndësishëm në stabilizimin makroekonomik duke rezultuar me një normë
inflacioni të ulët dhe nivel borgjit publik që vlerësohet i qëndrueshëm. Por në vitet e fundit
dhe vlerësimet optimiste të dikurshme të FMN-së rrëzohen, sepse në lidhje me borgjin publik
jemi në një pozicion jo të këndshëm, për të mos thënë kritik. Pra, edhe FMN-ja paska marzh
gabimi dhe parashikimi! Përsa i përket borgjit të brendshëm publik, mbështetur në cilësinë e
pamohueshme të shifrave të cilat janë “ kokëforta ” në kontekstin e tyre, mund të themi se
Shqipëria ka nivelin më të lartë të borgjit publik në rajon, fenomen i cili ka ngjallur
shqetësimin e institucioneve ndërkombëtare, të cilat e kushtezojnë ndihmën apo kreditë e tyre
me uljen e borgjit.

2.1

Definimi i politikave fiskale

Me politikë fiskale nënkuptojmë mënyrën se si qeveria zgjedhë të shpenzojë buxhetin e saj
me qëllim të furnizimit të qytetarëve me shërbime dhe mallra publike shpesh duke u referuar
si shpenzime.
Konkretisht politikat fiskale janë të paraqitura në mënyra dhe forma të ndryshme nga autorë
vendorë dhe ata ndërkombëtarë, bazuar në autorët prof. dr. Budimir Stakic dhe prof. dr.
Slobodan Barac këto politika mund ti nënkuptojmë në kuptimin e ngushtë dhe të gjerë. Në
një kuptim më të gjerë sipas këtyre autorëve politika fiskale do të thotë ‘’Procesin e taksimit
dhe mbledhjes së të hyrave publike në mënyrë që të krijohen fonde për shpenzime publike
në menyrë për të zbutur luhatshmërinë e zhvillimit të biznesit dhe të kontribojë në
mirëmbajtjen e ekonomisë në rritje të punësimit të lartë që është i lirë nga situata’’
(Stakic&Barac 2008). Në një kuptim të ngushtë ‘’Politika fiskale nënkupton përdorimin e të
ardhurave dhe shpenzimeve në përputhje me qëllimet dhe objektivat e politikës ekonomike
(Stakic&Barac 2008). Politika fiskale ka të bëjë me politikën e shpenzimeve qeveritare për
blerje mallrash e shërbimesh e për kryerjen e pagesave të transferueshme nga njëra anë, dhe
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me politikën e sigurimit të të ardhurave e para se gjithash të taksave në anën tjetër (Hoti
2013).
Shpenzimet dhe taksat e shtetit ndikojnë drejtpërdrejtë në përformancen e përgjithshme
ekonomike meqë ato përbëjnë një pjesë të madhe të aktivitetit në ekonominë kombëtare.
Politika fiskale bashkë me politikën monetare janë dy komponente themelore të politikës
ekonomike shtetërore të cilat shfrytëzohen për qëllime makroekonomike si; influencimin e
produktit të përgjithshëm vendor, nivelin e punësimit, të ardhurën dhe nivelin e çmimeve.
Politika fiskale lidhet me veprimet e qeverisë në ndryshimin e kompoziconit të të hyrave dhe
shpenzimeve publike, me qëllim të menaxhimit të kërkesës agregate për të mbajtur rritje të
qëndrueshme ekonomike me punësim relativisht të lartë, pa gjenerim të inflacionit, pa rritje
të borgjit publik dhe me bilanc të kënaqshëm të pagesave.
Politika fiskale varësisht ecurisë ekonomike mund të jetë ekspansioniste dhe e shtërnguar.
Kur jemi te politika fiskale ekspansioniste do të thotë shkurtim i taksave ose rritje e
shpenzimeve publike me qëllim të stimulimit të rritjes së konsumit. Respektivisht rritjes së
kërkesës agregate. Kjo ndodhe kur qeveria zbulon ngecje apo shtim të ngadalshëm ekonomik
ose kur papunësia është e larte dhe kështu me rritjen e shpenzimeve publike dhe shkurtimin
e taksave, individëve dhe firmave u lihet një sasi më e madhe parash për ti shfrytëzuar në
shpenzime konsumi ose investime, e gjithë kjo ndikon drejtpërdrejt në rritjen e punësimit dhe
shtimin ekonomik. Ndërsa e kundërta e kësaj është politika shtërnguese e cila do të thotë ulje
e shpenzimeve publike dhe rritje e taksave. Kjo politikë vëhet në funksion kur qeveria synon
uljen e inflacionit dhe përcaktohet për drejtimin e politikës fiskale shtërnguese. Nëpërmjet
politikës shtërnguese ulet oferta e parasë e cila më tutje fillon të ulë shpenzimet dhe kërkesën
agregate duke bërë presion në rritjen e çmimeve të përgjithshme në ekonomi.
Nëse analizojmë historinë Evropiane të sistemeve tatimore në shekullin e fundit mund të
shohim ndryshimin e sistemit tatimor duke filluar nga ndryshimi i modelit të aplikimit të
taksave duke i’u përshtatur ndryshimeve shoqërore, burimeve natyrore dhe teknologjisë
varësisht vendit.
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2.1.1 Qasjet teorike të përcaktimit të ngarkesës tatimore

Ndoshta askush nuk ka deshirë të paguajë tatime, por tatimi është pjesë e pandashme e
ekzistimit të shtetit dhe institucioneve të tij, të cilat nuk do të mund të ekzistojnë pa pagesën
e obligimeve tatimore, si nga ana e qytetarëve, ashtu edhe e ndërmarrjeve. Dy pyetje të
rëndësishme që parashtrohen para politikës fiskale janë:
•

sa duhet të jetë kufiri tatimor, dhe

•

cilat instrumente fiskale konkrete duhet të jenë që nuk e dëmtojne aktivitetin e
bizneseve dhe zhvillimin ekonomik në përgjithësi.

Përgjigjja për pjesën e parë të pyetjes teoritikisht duket e thjeshtë, shuma e të mirave publike
të cilat qeveria i kryen determinon shumën e buxhetit të kërkuar. Sidoqoftë, është shumë
kontradiktore se sa është (madhësia e qeverisë) dhe funksionet që kryen ajo. Duke u përpjekur
të jepen përgjigje në këto pyetje, është e dobishme që të bazohemi në parimet e tatimit
optimal, sipas të cilit:
•

sistemi tatimor duhet të mos ndërhyjë në alokimin optimal të burimeve dhe të jetë
neutral sa është e mundur,

•

ai duhet të sigurojë shumë stabile dhe optimale të mjeteve për financimin e
shpenzimeve publike,

•

duhet t’i sigurojë tatimpaguesit ngarkesë sa mund ta perballojë,

•

kufiri tatimor duhet të shpërndahet në mënyre reale,

•

duhet të jetë sa më i thjeshtë, i kuptueshëm dhe i lirë në aplikim,

•

sistemi tatimor duhet të jetë fleksibil dhe të reagojë në ndryshimet e kushteve
ekonomike. (Asllani, 2014)

Pra, qëllimi kryesor i çdo sistemi fiskal është që të sigurojë të hyra me të cilat do t’i mbulojë
shpenzimet publike. Nga kjo buron se niveli i tatimimit në shtetë varet nga vëllimi i
shpenzimeve publike, dhe se shpenzimet produktive përmiresojnë normën e rritjes
ekonomike, ndërsa rritja e tatimeve rezulton me përformancë të varfëra ekonomike.
Për ta kuptuar edhe më mirë politikën fiskale është mëse e nevojshme që kjo te bëhët përmes
shembujve të ndryshëm me qëllim që kjo politikë të kuptohet nga të gjithë ata që janë të
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interesuar për një qështje të tillë. Për ta kuptuar më në detaje do të paraqesim dhe të
analizojmë kurbën Lafferiane.
2.2

Kurba e Laffer-it

Lidhur me përcaktimin e ngarkesës fiskale, ekonomisti Artur Laffer shpjegon teorinë përmes
kurbës; ai thekson se të hyrat tatimore shtohen në mënyrë më të lartë në nivelin e ulët të
tatimit. Me rritjen e ngarkesës tatimore, të hyrat rriten në mënyrë zbritëse, deri në pikën ku
qeveria e mbledh shumën maksimale të tatimit, pika T3, figura 1. pas kësaj pike, çdo ngritje
në tatim i shtyn njerëzit të punojnë më pak, ose t’iu ikin tatimeve, duke e zvogëluar shumën
totale që qeveria mbledh. Analiza e Lafferit gjithashtu shpjegon se qeveria mund t’i mbledhë
të hyrat në dy mënyra të ndryshme:
•

duke mbledhur tatime të larta nga një pjesë e vogël e popullatës (tatimet e larta me
baza të ngushta),

•

apo duke imponuar tatime të ulëta në një segment më të gjerë të popullatës së
tatueshme (tatimet e ulëta me baza të gjera).

Të ardhurat totale të
mbledhura nga taksat

R2

Në rrethana të caktuara,
heqja e normës tatimore
në T3 mund të coje në
ulje të të ardhurave
tatimore

R1

T1

T2

T3

T4

Norma
Tatimore

Figura 1. Kurba e Lafferit për përcaktimin e ngarkesës fiskale

10

Këto teori e kanë vlerën e tyre shkencore dhe në krijimin e sistemit tonë fiskal dhe aplikimin
e tatimeve dhe ngarkesave të tjera fiskale duhet të mirren për bazë këto qasje teorike.
Konkludimi gjeneral nga këto teori del se sistemi yne fiskal gjenë mbështetje dhe duhet të
bazohet në këto tri qasje, me qëllim që të kemi një sistem të avancuar tatimor dhe politike
fiskale të pranueshme.
Kushtet për efektet e kurbës së Lafferit:
•

të ekzistojë elasticitet i lartë i çmimeve,

•

shkalla e lartë tatimore margjinale në mënyrë signifikante e rritë evazionin tatimor,

•

të hyrat qeveritare rriten në mënyrë signifikante në afat të shkurtër kur normat
tatimore reduktohen.

Pra, politika fiskale dhe sistemi tatimor duhet të orientohen në:
•

aplikim të atyre tatimeve që sjellin rendimente më të larta, veqanarishtë në apikimin
e tatimit në vlerë të shtuar, tatimin në të ardhurat reale e tjera, duke minimizuar
rreziqet dhe koston e administrimit.

•

duhet të aplikohen norma tatimore më te ulëta dhe njëkohësisht të përcillen me
zgjerim të bazës tatimore, dhe

•

komplikimet me aplikim të tatimeve dhe mbledhje të tyre mund të paraqiten aty nga
mesi i tyre, kështu që ndërtimi i sistemit tatimor dhe percaktimi i politikes fiskale janë
cështje të komplikuara dhe për këtë arsye duhet vazhdimishtë të jenë në proces të
ndërtimit, duke i percjellur trendet ekonomike në rajon dhe më gjerë. (Fullerton,
2008).

2.3

Struktura e sistemit fiskal të tatimeve dhe taksave në Kosovë

Sistemi tatimor në Republikën e Kosovës, ka evoluar nga sistemi i rregulloreve të UNMIKut, në sistemin e ligjeve tatimore të nxjerrura nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, të cilat
plotësojnë standardet ndërkombëtare dhe materializojnë parimet e BE-së. Me qëllim të
sqarimit më të plotë të funksionimit të sistemit tatimor (tatimeve direkte dhe indirekte), është
bërë ndarja e tatimeve qëndrore dhe tatimi në pronë si tatim lokal.
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Të hyrat nga tatimet dhe taksat përbëjnë shtyllën kryesore prej së cilës varet qëndrueshmëria
financiare e një shteti. Përcaktimi për llojin dhe nivelin e taksave dhe tatimeve mbetet një
ndër sfidat kryesore të secilës qeveri në botë, dhe si e tillë, kërkon anagzhim substancial nga
ana e udhëheqësve për të ndërtuar një sistem fiskal duke i’u mundësuar ndërmarrjeve nevojën
dhe mundësinë për ta përballuar një taksë dhe një tatim të caktuar e cila tutje do t’iu
mundësojë atyre të arrijnë zhvillim në treg.
Të ardhurat e mbledhura nga taksat dhe tatimet historikisht janë përdorur për ndërtim dhe
mirëmbajtje të infrastrukturës ekonomike dhe fizike të shtetit, për mbrojtje të pronës, për
zbatim të ligjit, për dhënie të subvencioneve, si dhe për ofrimin e shërbimeve të ndryshme
(arsim, shëndetësi, siguri publike, etj.), mirëpo nëse marrim për analizë se nga vijnë këto ta
ardhura janë pikërishtë nga sektori i ndërmarrjeve të cilat janë të detyruara me ligjë që të
paguajne tatime të ndryshme varësisht operimit në treg. . (Ministria e Financave, Divizioni i
Politikave Fiskale ne Kosove, 2015).
Struktura e tatimeve dhe taksave në Republikën e Kosovës mund të përmblidhet me sa vijonë:
2.4

Tatimet qendrore
•

Tatimi është një shumë e caktuar që secili qytetar i paguan shtetit për pasurinë dhe
të ardhurat që ka

•

Në këmbim të tatimeve të paguara, përfitimet jane kolektive

•

Tatimet janë të përhershme dhe sit ë tilla paguhen rregullisht

•

Tatimi është e hyrë e rregullt shtetërore

•

Tatimet janë të distribuueshme

•

Tatimi i mbledhur rialokohet nëpër sektor të ndryshëm.

Në kosovë kemi një sërë tatimesh të cilat janë të përcaktuara me kornizën përkatëse ligjore
apo me udhëzime të ndryshme administrative. Përderisa llojet e tatimeve mund t’i
evidentojmë shumë më lehtë, llojet e taksave të aplikueshme është më e vështirë të listohen
për shkak se përveç disa prej tyre janë të përcaktuara nga niveli qendror institucional, shumë
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të tjera palikohen në nivel local apo në korniza të institucioneve që ofrojnë shërbime të
caktuara. Për momentin në Kosovë aplikohen këto lloje të tatimeve:
2.4.1 Tatimi i paragjykuar

Në korrik të vitit 2000 ka filluar të aplikohet Rregullorja nr. 2000/29 mbi Tatimin e
paragjykuar. Tatimi i paragjykuar ishte pagesë monetare në buxhetin e konsoliduar të
Kosovës, e bazuar në të ardhurat e supozuara të tatimpaguesit. Te ky lloj tatimi është bërë
ndarja e tatimpaguesve në dy grupe: a) tatimpagues të vegjël, dhe b) tatimpagues të mëdhenj.
Tatimpaguesit e vegjël ishin të obliguar të paguajne tatimin e paragjykuar varësisht nga
aktiviteti ekonomik dhe vendi i ndodhjes së biznesit. Tatimpaguesit e mëdhenj paguajnë një
tatim të paragjykuar në kuotë fikse tremujorëshe (i bazuar në tipin/vendin e aktivitetit
ekonomik) plus 3% në të ardhurat e tyre bruto tremujorëshe që kalojnë 7500€. Për mënyren
e evidentimit të qarkullimit dhe caktimin e pagesës së këtij tatimi ishin të parapara
dokumentacionet e nevojshme.
Mënyra e llogaritjes së këtij tatimi ishte në kuotë fikse, dhe atë sipas:
•

veprimtarisë, dhe

•

vendodhjes gjeografike.

Tatimi i paragjykuar është paguar rregullisht për çdo 3 muaj. Me ndryshimet e bëra në janar
të vitit 2005 në tatimin në të ardhurat personale ky lloj tatimit gradualisht fillon të largohet
nga sistemi ynë tatimor dhe të zëvendësohet gradualisht me tatimin në të ardhura personale.
Është me rëndësi të përmendet se në atë fazë në të cilën ishte ekonomia jonë, duke marrë për
bazë strukturën e bizneseve të regjistruara, mënyren e kontrollimit të tyre dhe lehtesinë e
pagimit të tij, ishte një tatim i rëndësishëm për buxhetin e konsoliduar të Kosovës.
2.4.2 Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)

Në maj të vitit 2001 Rregullorja 2001/11 e prezentoi Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)
në Kosovë, i cili e zëvendësoi Tatimin në shitje dhe Tatimin në hotelieri, ushqim dhe në pije.
Tatimi mbi Vlerë e Shtuar tek ne është në përputhje me rekomandimet e Fondit Monetar
Ndërkombëtar (FMN), Direktivën e 6-të të BE-së, me të cilën rregullohet TVSH-ja në BE.
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Ligji mbi TVSH-në përcakton se bartësit e transaksioneve duhet të paguajnë TVSH-në në
vlerën doganore dhe në çdo tatim tjetër importues të paguar (detyrimi doganor dhe akciza
nëse janë aplikuar) pavarësisht nga origjina e tyre. Ky tatim mblidhet edhe për mallrat që
vijnë nga Serbia dhe Mali i Zi. Brenda vendit TVSH-ja aplikohet për cdo furnizim të mallrave
dhe shërbimeve, me përjashtim të atyre të cilat në bazë të ligjit konsiderohen si furnizime të
përjashtuara.
TVSH-ja nuk aplikohet gjatë importimit të prodhimeve farmaceutike, instrumenteve
kirurgjike dhe aparaturave mjeksore, si dhe në mallrat për qëllime humanitare jofitimprurëse,
gjithashtu të liruara nga pagesa e TVSH-së janë edhe mjetet e edukimit publik, lëndët e para
makineritë në bujqësi dhe një pjesë e industrisë. Norma tatimore e TVSH-së deri në vitin
2009 ishte 15% dhe ishte prej më të ulëtave në rajon, si dhe në shtetet e BE-së. Kufiri për
TVSH-në është 30,000 euro. Duhet cekur se për prodhuesit të cilët importojnë mjete kapitale,
Pagesa e TVSH-se shtyhet për gjashtë muaj dhe me këtë bëhet inkurajimi i eksportit pasi që
eksporti tatohet me zero për qind. (Salihu, 2017).
Mbi bazë të kësaj që u tha më lartë, mund të paraqesim një shembull konkret se si funksionon
TVSH-ja. Ju do të paguani 18% në të gjitha blerjet tuaja të të mirave dhe shërbimeve nga
furnizuesit e regjistruar. Ju poashtu do të paguani 18% TVSH-në për të gjitha importet tuaja.

Shembull : nr 1

Importet :

7,500 € x 18% = 1,350 €

Blerjet :

6,000 € x 18% = 1,080 €

TVSH-ja e zbritur

= 2,430 €

Shitjet mujore : 16,000 € x 18% = 2880 €
Eksporti :

3,000 € x 0% =

TVSH-ja e llogaritur

0€

= 2,880 €

Është i obliguar mbulimi vetëm ndryshimi 2,880 € - 2,430 € = 360 € TVSH.
TVSH e paguar = TVSH e logaritur – TVSH e zbritur

Koncepti i vlerës së shtuar ka të bëjë me vlerën që i shtohet secilit prej produkteve në fazat e
ndryshme të procesimit deri sa produkti final të dalë në treg. Në secilen prej hallkave të
ndryshme produktit i shtohet vlerë në forma të ndryshme (krah pune, energji, teknologji,
ndryshim forme, estetike, komoditet etj.). Vlera e shtuar konsiderohet pikërisht diferenca në
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vlerën e produktit nga gjendja fillestare e blerë nga procesuesi (në formën e inputit) deri në
formën finale të nxjerrë në treg nga i njejti procesues (produkti output). Në hallka të
ndryshme të procesimit të produkteve inputet e hallkës pasardhëse, përbëjnë outputin e
hallkës paraardhëse. Siç shihet qartë edhe nga skema e mësipërme. Kjo lloj ndarje e konceptit
të vlerës së shtuar ndihmon ATK-në të tatoje çdo subjekt, vetëm për pjesën e vlerës që ka
shtuar mbi produktin pa i ngarkuar barrë fiskale të shumefishtë.

2.4.3 Tatimi në të Ardhurat Personale (TAP)

Tatimi në të ardhura, krahas tatimit në qarkullim, është një ndër llojet më të rëndësishme të
çdo sistemi bashkëkohor tatimor. Rëndësia më e madhe e tatimit në të ardhura shikohet jo
vetëm në dhëniet e mëdha financiare, por edhe në përdorimin e tij si instrument elastik dhe
veprues në politikën ekonomike dhe sociale. Në Kosovë që nga viti 2002 e deri më 31 dhjetor
të po të njejtit vitë ka operuar tatimi në të ardhurat individuale nga paga, duke mos perfshirë
të gjitha të ardhurat individuale.
Nga janari 2005 kemi një tatim gjithëperfshirës në të ardhura, sipas rregullorës së UNMIKut nr.2004/52 mbi Tatimin në të Ardhura Personale. Ajo rregullore bënte ndarjen e të
ardhurave dhe pagave në kategori të ndara. Në të ardhura të përgjithshme hyjnë :
•

Pagat

•

Dividenti

•

Qiraja

•

Të drejtat e autorit

•

Shpërblimet nga lojërat e fatit

•

Të ardhurat nga aktivitetet biznesore

Në paga hyjnë :
•

Rrogat

•

Bonuset

•

Shpërblimet

•

Komisionet
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•

Pensionet

•

Falja e borxhit, etj.

Gjithashtu me këtë rregullore përcaktohet se kush është punëdhënësi dhe i punësuari. Individi
i punësuar duhet t’i ketë keto kushte: punon për një punëdhënës, i punësuari ka garanci, nuk
është ai që e përcakton kohën e punës dhe nuk kërkon të investojë në punën e tjetërkujt; nëse
këto kushte ekzistojnë njihet si i punësuar.
Punëdhënësi duhet të jetë: qeveria, organizatat biznesore, organizata joqeveritare, njësite e
përhershme të personave jorezidentë, çdo individ i cili paguan paga për kryerjen e
aktiviteteve ekonomike dhe çdo individ që paguan paga. Poashtu me ligjin mbi tatimin në të
ardhura personale definohet edhe punëdhënësi kryesor dhe punëdhënësi sekondar. (Salihu,
2017).
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Tabela 1. Tatimi në të Ardhura Personale dhe normat tatimore

2.5

Taksat Lokale
•

Taksa është një pagesë që individi i bën shtetit në këmbim për një shërbim të caktuar

•

Në këmbim të taksës së paguar, individi do duhej të kishte përfitime individuale

•

Taksat mund të mos paguhen në baza të rregullta kohore pasi që ato paguhen vetëm
kur e marrim shërbimin e caktuar

•

Taksa është realizim i veçantë i të hyrave

•

Taksa e dedikuar është taksë e hipotekuar dhe përdoret vetëm për një qëllim të caktuar

•

Taksa e dedikuar investohet për qëllimin që është mbledhur.

Taksat janë quajtur edhe të hyra vullnetare të cilat i realizon shteti. Arsyeja për një gjë të tillë
ka të bëjë edhe me faktin që edhe pse shteti kushtëzon shërbimin me taksën e ofruar, ajo nuk
mund të detyrojë qytetarin për ta marrë atë shërbim. Gjithashtu, taksa paguhet vetëm në
momentin kur qytetari merr shërbimin, pra për shembull kur aplikon për një dokument të
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caktuar apo shërbim tjetër. Kjo do të thotë që shërbimi i ofruar është alternativ dhe jo i
domosdoshëm. Qytetari mund të vendosë të mos e regjistroj fare autombjetin e tij, nëse nuk
pajtohet të paguajë taksën ekologjike, miëpo në rast të tillë ai do t’i ekspozohet rrezikut për
gjobitje për qarkullim jo të rregullt në komunikacion. Nga ana tjetër, e njëjta nuk vlen edhe
për tatime, pasi që qytetarët nuk kanë alternativë për të paguar ose jo, siç është rasti i tatimit
në pronë. (Ministria e Financave, 2015).
2.6

Pershkallezimi i TVSH-së

Përshkallëzimi i shkallës tatimore të TVSH-së, nënkupton vendosjen e shkallëve të ndryshme
tatimore dhe jo një shkallë të vetme për të gjitha mallrat. Mirëpo, sistemi me norma të
përshkallëzuara të TVSH-së krijon kosto të larta për zbatimin e ligjit, si për biznesin, ashtu
edhe për buxhetin e shtetit. TVSH-ja e përshkallëzuar funksionon sipas parimit; paguan më
shumë ai që përfiton më shumë. Për ta mundësuar këtë vendosen norma të ndryshmë TVSHje për kategori të ndryshme mallrash. Psh, mallrat e konsumit të përditshëm, kryesishtë
ushqimet, tatohen me një nivel shumë më të ulët TVSH-je, ndërkohë që mbi mallrat e luksit
si: parfume, makina të shtrejta, etj, vendoset një nivel më i lartë TVSH-je përderisa ato
konsumohen vetëm nga ata njerëz me të ardhura të larta. Ky model aplikohet në vende të
ndryshme të botës.
Një sistem i tillë taksimi aplikohet kryesishtë në vende me tregues fiskal të stabilizuar dhe
me politika sociale të forta. Aplikimi i një tatimi të tille krijon më shumë konfuzion tek
qytetarët, por edhe organet tatimore, të cilët duhet t’i hyjnë përllogaritjeve specifike për
secilin subjekt, gjë e cila kërkon edhe më tepër kohë.
Megjithatë, Qeveria e Republikës së Kosovës ka bërë përshkallëzimin e TVSH-së, një veprim
i tillë ka kërkuar ndërmarrjen e analizave dhe vlerësimeve për të përcaktuar se cilat produkte
bazike që kanë ndikim të drejtpërdrejtë në mirëqenien e qytetarëve duhet të lirohen nga
TVSH-ja. Kjo ka reflektuar në uljen e normës nga 16% në 8% TVSH për produkte bazike si:
buka, qumështi, vaji, qumështi, orizi, vezët, uji i pijshëm gjithashtu edhe pjesa e librave dhe
gazetave hyjnë në këtë kategori etj Në të njejtën kohë, mbajtja e TVSH-së në 0% për
produktet primare bujqësore ka ndikim pozitiv në rritjen e prodhimit dhe në përmirësimin e
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bilancit tregtar të Kosovës, duke bërë zëvendësimin e produkteve të importuara me atë
vendore. (Salihu, 2017).
2.7

Integrimi i ATK-së, dhe Doganës së Kosovës dhe mbledhja e TVSH-së në brendi
dhe ndikimi në NVM

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) dhe Dogana e Kosovës janë gjeneratorët më të
mëdha të të hyrave financiare të buxhetit të Kosovës. Mirëpo për këto dy institucione ka
pasur kritika për sa i përket përformancës, por edhe sa i përket ndikimit të partive politike në
to.
Për të pasur përformancë më të mirë dhe sukses në punën e tyre këto institucione planifikohen
që në vitet e ardhshme të bëhet unifikimi i këtyre dy agjensioneve në një agjension të vetëm
të të hyrave në harmoni më proceset e integrimit dhe të udhëhiqet nga një menaxhment i
vetëm duke ngritur kapacitetet administrative për zhvendosjën graduale të grumbullimit të
TVSH-së nga kufiri në brendi të vendit, pas shitjës së mallrave. Kjo do të lehtësonte barrën
e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM) dhe do të rrisë likuiditetin e tyre. Në këtë
drejtim vazhdimësia e reformimit të dy organeve kryesore për grumbullimin e të hyrave,
Administratës Tatimore të Kosovës dhe Doganës së Kosovës, do të bëhet me qëllim të
krijimit të lehtësirave për komunitetin e biznesit komunikimit dhe dialogut publiko-privat
dhe promovimit të konkurrencës së drejtë në treg, duke trajtuar të gjitha subjektet juridike në
mënyrë të barabartë.
Themelimi i kësaj agjensie do të mund të eliminojë barrierat e NVM-ve dhe te fuqizoj
kapacitet për mbledhjen e të hyrave buxhetore duke luftuar në masë më të madhe evazionin
fiskal. Ky hapë kërkon planifikim të Ministrisë së Financave (MF) të fillojë pilotimin e
departamenteve të dy institucioneve financiare të të hyrave pasi që ky hap është kompleks
dhe duhet të veprohet kujdesshëm duke identifikuar procesin e bashkimit të Doganës dhe
ATK-se. Bashkimi i institucioneve financiare të cilat mbledhin të hyrat për buxhetin e
Kosovës, do të ndikojë drejtpërdrejt në avancimin dhe heqjen e barrierave të sektorit privat.
Poashtu, ky integrim mundëson edhe përmirësimin e pozitës së Kosovës për të bërë biznes.
Arsye tjetër unifikimit të këtyre dy agjensive është edhe mos koordinimi i këtyre dy agjensive
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e që e gjithë kjo ka rezultuar me ndëshkimet e tatimpaguesve. Një prej arsyeve qe ka ndodhur
ky mos koordinim është shkaku i mos njohjes të së drejtës së kreditimit të TVSH-së dhe
trajtimi jo i drejtë i notave kreditore për kompanitë furnizuese nga jashtë.
Mund të themi që është inciativë me vend, për arsye se shumë shtete me ekonomi të zhvilluar
kanë një bashkim të tillë të institucioneve që e mbushin arkën e shtetit. Shpresoj që ky veprim
të bëhet sa më parë në mënyren e duhur dhe që bizneseve tu mundësohet zgjidhje të
problemeve që ato kanë në lidhje me afarizmin e tyre.
Unifikimi i këtyre agjensioneve patjetër që i ka dy anët e medaljes. Poashtu, menaxhimi nga
një drejtor duhet të ketë anën pozitive, sepse nuk mund te abuzohet dhe të ketë evazion fiskal
dhe dukuria e korrupsionit do të duhej të zvogëlohej, sepse nuk do të ketë shume hapësirë
për zbrazësi në mes të dyja siç janë tani. Por kjo mund të ketë edhe anën negative sepse po
të bëhen grupe jo formale që gjithnjë ka tendenca dhe që për fatin jo të mirë vazhdojnë të
funksionojnë besoj që tani do të ju zgjerohet hapësirë si një institucion, sepse nuk do të kenë
frikën që nëse kalon në doganë mund të ju bëjë problem ATK-ja dhe e kunderta. E gjitha kjo
mund të varet se sa do të funksionojnë mekanizmat anti korrupsion dhe sa do të jetë serioziteti
i qeverive të ardhshme. Ky unifikim do të mund të ndikojë në përformancen e NVM-ve për
arsye së do të bëhej menaxhimi më i mirë i kohës dhe puna do të mund të bëhej me efikase
për arsye të lehtësimit së kryerjes së punëve në aspektin tatimor. (Ministria e Financave,
Programi Qeverises, 2015-2018).
2.8

Krahasimi i normave tatimore të Kosovës me vendet e rajonit dhe vendet e BE-së

Ngarkesa tatimore në Kosovë është 18% për TVSH-në dhe 10% doganë ku gjithsej kemi
26% ngarkesë tatimore për shumicën e të mirave materiale/paisjeve. Kjo ngarkesë në
krahasim me vendet e tjera, rangohet në nivel mesatar. Në tabelen e mëposhtme janë dallimet
në ngarkesa tatimore: a) TVSH, b) TAK, c) TAP në mes të Republikës së Kosovës (RKS)
dhe disa prej shteteve të rajonit. (Administrata Tatimore e Kosove ATK, 2018).
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Tabela 2. Norma e tatimit në Kosovë krahasuar me disa shtete
Tatimi

Norma e
Tatimit në
Kosove

Norma e
Tatimit në
Shqipëri

Norma e
Tatimit në Mal
të Zi

Norma e Tatimit
në Maqedoni

Tatimi në Fitim
për Korporata

Norma fikse

Normë fikse

Normë fikse

Normë fikse

10%

10%

9%

10%

Normë fikse

Normë fikse

Normë fikse

10%

12%

10%

Normë
standarde 17%
Norma e ulet
7%
Norma zero

Normë standard
18%
Norma e ulet
5%

Tatimi në të
Ardhura
Personale

TVSH

0% - deri në
960€
4% nga 960
deri 3,000€
8% nga 3,000€
deri 5,400€
10% mbi
5,400€
Normë
standarde

Normë
standarde

18%

20%

Nëse analizojmë ndikimin e gjithë këtyre llojeve të tatimeve dhe taksave tek NVM-te dhe
masave tatimore të ndërmarra viteve të fundit mund të shohim se ato kanë dhënë rezultatet e
tyre të mira në mbledhjen e tatimeve tek ndërmarrjet dhe individi, por objektivi tjetër madhor
i tërheqjes së investimeve të jashtme nuk ka pasur ndonjë rezultat së paku deri tani, meqë
ambienti Kosovar i biznesit ende mbetet larg për të qenë i kënaqur për kapitalin e huaj.
Përvoja e viteve të fundit në Kosovë sinjalizon qartë se politikat tatimore edhe pse shihen si
të përshtashme nuk janë të vetmet kushte të nevojshme dhe të mjaftueshme për tërheqjen e
investimeve të jashtme por për këtë kërkohet një qasje më gjithëpërfshirëse dhe sidomos në
krijimin e një ambienti më të favorshëm biznesi; përmirësimin në infrastrukturë dhe zhbërjen
e imazhit në raport me korrupsionin që përballet Kosova së fundi.
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Bazuar në vitet e para të pasluftës Kosova është ndeshur më një ndërhyrje tatimore të
çakorduar dhe të vrullshme të bazuar kryesisht në përvojat e vendeve të tjera dhe jo në
perputhshmeri me gjendjen dhe nevojat reale të Kosovës së pasluftës e cila ëshë dashur që
në shumë sektorë të fillojë nga zero. Kjo e ka bërë fillimin e ndërmarrjeve për atë kohë të jetë
shumë më i veshtirë se që është tani për arsye të tatimeve të papërshtashme kushtet e klimës
biznesore dhe mosgadishmerisë së marrjës së rriskut mbi supe. Nëse bëjme krahasimin e të
hyrave ndër vite mund te shohim qartë avancimin e NVM-ve ku sot lirishtë mund ti quajmë
motor të zhvillimit dhe ruajtjes së qendrueshmërisë ekonomike falë avancimin të politkave
fiskale dhe lehtësimin e krijimit të bizneseve.
Mbi bazën e asaj që është thënë më larte për strukturën e tatimeve mund të konkludojmë që
me gjithë problemet në zhvillimin dhe arritjen e pjekurisë në treg, NVM-të janë duke u parë
si më kryesorët në mbledhjen e të hyrave, pra shihet se NVM-te janë mjaft fleksibile në
rrjedhën e tregut, me gjithë vështirësitë që kanë për t’iu përshtatur politikave fiskale dhe për
të gjeneruar të hyra. Me synim për ta bërë edhe më të qartë strukturën e të hyrave mund të
shohim rrjedhën e të hyrave ndër vite të ndara sipas llojit te tatimeve, ku kemi të hyra nga
ATK dhe nga Dogana e Kosovës analizuar nga viti 2010 deri në vitin 2017. (Administrata
Tatimore e Kosoves dhe Dogana e Kosoves, Raportet vjetore, 2010-2017).

Tabela 3. Të hyrat nga ATK dhe Dogana e Kosovës të ndara sipas llojeve të tatimeve

Viti

TVSH- Tatimi
mbi Vlerën e
Shtuar

TAK-Tatimi mbi
të Ardhurat e
Korporatave

TAP-Tatimi
DK-Dogana e
BPV-Bruto
mbi të
Kosovës
Produkti Vendor
Ardhurat
(Përgjithshëm)
Personale
51,945,800 €
78,450,780 €
700,030,000 €
4,401,964,000 €

2010

95,056,532 €

2011

121,437,993 €

58,155,213 €

80,640,640 €

827,100,000 €

4,814,535,000 €

2012

131,394,869 €

65,138,976 €

87,365,088 €

844,800,000 €

5,058,763,000 €

2013

149,184,989 €

65,924,380 €

90,342,564 €

837,400,000 €

5,326,617,000 €

2014

136,939,023 €

65,818,313 €

100,937,655 €

871,800,000 €

5,567,949,000 €

2015

155,153,654 €

74,287,060 €

102,840,335 €

950,400,000 €

5,807,009,000 €

2016

180,363,400 €

92,532,989 €

113,488,895 €

1,051,419,363 €

6,070,100,000 €

2017

196,635,189 €

96,010,532 €

121,709,573 €

1,121,097,109 €

6,413,800,000 €
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Bazuar në shumë hulumtime empirike është dëshmuar se NVM-të, kanë një shkallë më të
lartë të dështimit apo mbylljes së biznesit. Në bazë të raportit të Ministrise së Tregtisë dhe
Industrisë (MTI) në Kosovë një numër i konsiderueshem i bizneseve fillestare nuk po mund
të mbijetojnë dhe të zhvillohen në treg si pasojë e së cilës nuk po prodhohet punësim dhe
zhvillim ekonomik. Kjo lidhet me kushtet e vështira për të bërë biznes në Kosovë e që mund
të cilësohet ambient ekstrem për zhvillimin e biznesit dhe rritjen e ndërmarrjeve apo arritjen
e pjekurisë në treg shkaku i disa faktorëve ndikues në tregun biznesor. Më larte veqse u
shqyrtua njëri nga faktorët kryesorë që vështirëson tregun e NVM-ve në Kosovë të cilin ne e
kemi marrë për qëllim ta analizojmë, pra kemi të bëjmë me rolin politikës fiskale në
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe qështja e ngritur është se a ekziston me të vërtetë
ndikim i politikës fiskale në shuarjen apo arritjen e pjekurisë së bizneseve në treg.
Në figuren më poshtë mund të shihet ecuria e sektorit te bizneseve, konkretisht krijimin e
ndërnarrjeve të reja dhe atyre te shuara ndër vite.
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Figura 2. Regjistrimi the shurja e biznese ndër vite

23

Si pasojë e vështirësive dhe pengesave në kategorinë e NVM-ve, ato janë detyruar të shuajnë
aktivitetin e tyre afarist. Ndër vështirësitë më të shpeshta me të cilat ballafaqohen bizneset
në aktivitetin e tyre ditore operacionale është rryma elektrike, infrstruktura jo adekuate,
konkurrenca jo lojale, mungesa e sundimit te ligjit, si dhe niveli i lartë i taksave. Shuarja e
bizneseve duhet të jetë sinjal për institucionet kosovare, sepse me shuarjen e bizneseve po
shuhen shumë vende të punës, çka ndikon edhe ne rritjen e shkallës së varfërisë në vend.
Bazuar në shumë ekspert të ekonomisë, fokus të vecantë i vëhet politikave fiskale për arsye
që është një prej elementeve më të rëndësishme të një biznesi këtë mund ta kuptojmë më mirë
kur shqyrtojmë ndryshimet e struktures së politkës fiskale në vendin tonë me qëllim që të
mund të ndikojë në përmirësimin e fushës së biznesit. Pra, politkat fiskale luajne një rolë të
rëndësishem në hapat e një biznesi, prandaj edhe shihet e nevojshme shqyrtimi i një qështje
të tillë se:
A ndikon me të vërtetë politika fiskale në suksesin apo mossuksesin e NVM-ve në Republikën
e Kosovës?
Gjatë kërkimit të përgjigjes së kësaj pyetje parashtrohen dy hipoteza:
H0 : Politika fiskale ndikon në suksesin apo mossuksesin e NVM-ve.
H1 : Politika fiskale nuk ndikon në suksesin apo mossuksesin e NVM-ve.
Pra qëllimi i këtij hulumtimi është që të vendos një ndërlidhje logjike dhe funksionale në mes
rëndësisë së politikës fiskale dhe ecurise së një ndërmarrje. Përmes kësaj do mundohemi që
të arrijmë në njërën prej hipotezave të parashtruara më lartë.
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4

METODOLOGJIA

Gjatë këtij hulumtimi do të shfrytëzohen metodologjitë bashkohore, shkencore, statistikore,
si dhe metodat krahasuese. Hulumtmi është realizuar në komunat e ndryshme të Kosovës.
Janë dërguar 82 pyetësor ndërmarrësve të ndryshem në sektorin e prodhimit, në sektorin e
tregtisë dhe atë të shërbimeve.

Metodologjia dhe metodat e përdorura jane:
1) Deduksioni – kjo metodë na mundëson që të arrijmë synimet e hulumtimit, duke filluar
nga e përgjithshmja dhe duke arritur cakun e synuar, pra të veçantën. Në këtë rast është
studiuar dhe është analizuar funksionimi i politikës fiskale, i cili aplikohet në shumicen e
shteteve të botës, në përgjithësi, dhe si fokus i veçantë ka qenë analizimi reformes fiskale dhe
ndikimi i tyre në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.
2) Desktriptive – këtu janë mbledhur material dhe raporte të ndryshme, që janë marrë me
studimin e politikave fiskale në përgjithësi e në veçanti me tatimin në Kosovë. Në këtë rast
është përdorur literaturë nga autorë të ndryshëm të brendshëm dhe të jashtëm, raporte,
studime nga agjensi të ndryshme dhe hulumtime të publikuara nga organizata që merren me
studime të kësaj sfere.
3) Analiza komparative – materialet e përdorura në këtë punim janë analizuar si dhe janë
krahasuar me njëri tjetrin me qëllim që të jemi sa më objektiv në hulutmin e bërë. Për të
arritur në përfundim sa më të saktë, kemi perdorur edhe programin MS Excel për analizimin
e të dhënave.

Te dhënat e grumbulluara gjatë hulumtimit do të duhet të vertetojnë apo të refuzojnë logjiken
e menduar paraprakisht (Hipotezat H0 dhe H1).
Realizimi i anketës – Anketa është realizuar në mes menaxherëve në mënyrë indirekte përmes
pyetësorit të përgaditur me pyetjet përkatëse rreth temës. Pyetësori përbehet nga (9) pyetje.
Shih shtojca nr.1. Pyetësori u është dërguar në mënyrë elektronike menaxherëve të
ndërmarrjeve të përzgjedhura.

25

Pyetësorët u janë dërguar më datën 10.09.2018 dhe pyetësori i fundit i pranuar eshte më datën
30.09.2018. Realizimi i hulumtimit është bërë në komunat e ndryshme të Kosovës, ku
bizneseve u janë dërguar gjithsej 82 pyetësor nga 1 pyetësor për secilin biznes, i tërë procesi
i realizimit të ankestës ka zgjatur 20 ditë. për tu perpunuar infomatat e pergjithshme mbi
anketën.
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5
5.1

REZULTATET
Prezantimi i rezultateve

Realizimi i anketës është bërë në komunat e ndryshme të Kosovës, ku kane marrur pjesë
gjithsej 82 biznese të përzgjedhura të cilave u është dërguar nga një anketë me nga 9 pyetje
në mënyrë elektronike për secilin biznes. Nga gjithsej 82 anketa të dërguara, anketës u janë
pergjigjur 45 biznese, mirëpo nga perpunimi i informatave të bërë, 7 anketa janë shpallur të
pavlefshme për arsye të moskompletimit të përgjigjeve më pak se 20%, dhe numri total i
pyetësorve të cilëve u janë perpunuar informatat dhe u janë shpallur rezultatet është 38
bizneseve të profileve të ndryshme.
Pjesa më e madhe e anketuesve është në Ferizaj me 10 anketues, ku 6 anketues janë biznese
tregtare, 2 anketues janë biznese prodhuese, dhe 2 anketues janë biznese shërbyese.
Në Prishtinë përfshihen gjithsej 9, ku 4 anketues janë biznese tragtare, 3 anketues janë
biznese shërbyese, si dhe 2 anketues janë biznese prodhuese.
Në Lipjan përfshihen gjithsej 7, ku 4 anketues janë biznese tregtare, 2 anketues janë biznese
shërbyese, dhe 1 anketues është biznes prodhues.
Në Pejë janë anketuar poashtu 7 biznese, ku 4 anketues janë biznese tregtare, 2 anketues janë
biznese shërbyese, si dhe 1 anketues është biznese prodhues.
Në Prizeren përfshirë gjithsej 5, ku 3 anketues janë biznese tregtare, 1 anketues është biznes
prodhuese, si dhe 1 anketues është biznes shërbyes.
Të dhënat e përpunuara janë analizuar dhe janë intepretuar në vazhdim të punimit.
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5.2

Analiza e pyetjeve hulumtuese

1 . Reforma fiskale të bëra deri më tani qfarë ndikimi kanë ?
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Figura 3. Ndikimi i reformave fiskale.

Sa i përket pyetjes “reformat fiskale të bëra deri më tani wfarë ndikimi kane” anketuesit janë
përgjigjur në vazhdim. Sipas menaxherëve të bizneseve prodhuese, tregtare dhe shërbyese,
del se pako e re fiskale ka dhënë efekte pozitive, ky vlersim plotësohet me nxerrjen e
rezultateve nga analiza e bërë, ku heqja e TVSH-së për teknologji informative dhe lëndë të
parë, e poashtu edhe për makineri prodhuese ka dhënë efekte pozitive: 60% e të anketuarve
vlersojnë se heqja e TVSH-së për lëndë të parë dhe teknologji krijon një ambient më të
favorshem të të bërit biznes, 10% vlersojnë se heqja e TVSH-së për makineri prodhuese,
teknologji informative dhe lëndë të parë përmirëson bilancin tregtar, ndërsa 30% e të
anketuarve vlersojnë se heqja e TVSH-së për lëndë të parë dhe teknologji informative ndikon
në hapjen e vendeve të reja të punës.
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2. A mendoni se TVSH-ja duhet të mblidhet në pikat kufitare?
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Figura 4. A duhet që TVSH-ja të mblidhet në pikat doganore

Në pyetjen se a duhet TVSH-ja të mblidhet në pikat doganore, nga bizneset e anketuara kemi
këto rezultate: 95.20% deklarojnë se TVSH-ja nuk duhet të mblidhet në pikat doganore,
alternativat e dhëna nga të anketuarit mbështesin praktikat globale të vendeve të zhvilluara,
ku TVSH-ja mblidhet brenda kufijve dhe vetëm pas operacionalizimit të investimit të dhënë.
Këto alternativa mbështesin idenë e regjistrimit të importit në dogana, e më pas vjeljen e
TVSH-së brenda Kosovës, kur biznesi fillon përdorimin e importit të dhënë. Ndërsa vetëm
4.80% nga të anketuarit mendojnë se TVSH-ja duhet të mblidhet në kufi.
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3 . Sa mendoni se arkat fiskale mund ta parandalojnë evazionin fiskal?
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Figura 5. Ndikimi i arkave fiskale në parandalimin e evazionit fiskal

Një pjesë e konsiderueshme e ndërmarrjeve të anketuara janë përgjigjur se arkat fiskale mund
të konsiderohen si parandaluese të informalitetit, mirëpo të gjithë janë të mendimit se ka
ngecje të mëdha në këtë drejtim duke pretenduar se një pjesë e konsiderueshme e bizneseve
nuk i kanë instaluar ende arkat fiskale. Arkat fiskale mund të kenë sukses vetëm nëse
kontrollat bëhen më të rregullta nga inspektorët tatimorë të Kosovës, këtë vlerësim e
mbështes edhe me nxerrjen e rezultateve nga anketa ku pjesa dërmuese e të anketuarve kanë
vlerësim pozitiv.
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4 . Qfarë efektesh ka ngritja e TVSH-se nga 16% ne 18%?
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Figura 6. Ndikimi i ngritjes se TVSH-se

Ndërsa sa i përket pyetjes mbi ndikimin e ngritjes së TVSH-së nga 16% në 18%, nga
anketuesit nuk ështe vlerësuar vendim i mirë sepse 28.80% deklarojnë se rritja e TVSH-së
ka ndikuar në ngritjen e çmimeve, 18.80% vlerësojnë se ngritja e TVSH-së ka efekte pozitive
sepse e ka mbushur arkën e shtetit, ndërsa 52.50% deklarojnë se ngritja e TVSH-së e ka
varfëruar xhepin e konsumatorëve, pra si përfundim vendimi i ngritjes së TVSH-së vlerësohet
si jo i drejtë. Se fundmi ngritja e TVSH-së ka ndikim negativ sepse ka varfëruar xhepin e
konsumatorëve, ky pohim mbështetet nga analiza nga të anketuarit ku edhe rezultati e pohon
këtë.
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5 . Si e vlerësoni vendimin e Qeverisë së Kosovës për faljen e borxheve?
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Figura 7. Ndikimi i vendimit të Qeverisë së Kosovës për faljen e borxheve

Vendimi për faljen e borxheve nga ana e qeverisë së Republikës së Kosovës kishte marrë
jehonë shumë të madhe, por në realitet nuk doli ashtu sepse nga të dhënat në teren thojne
ndryshe. Menaxheret e ndermarrjeve mendojne se falja e borgjeve ka pasur keto ndikime; 35
% vlerësojnë se falja e borxheve përmirëson standardin jetësor, 23.80% prej tyre mendojnë
se falja e borxheve ndikon në zhvillimin ekonomik dhe 41.20% prej tyre vleresojne se falja
e borxheve ka krijuar një imazhe jo të mirë sepse tatimpaguesit jo të rregullt ju ka krijuar
favore, ndërsa tatimpaguesve të rregullt asnjë favor.
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6 . Cilat mendoni se janë pengesat e Kosovës në procesin e Integrimit Ekonomik?
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Figura 8. Barrierat kryesore ne Integrimin Ekonomik

Nga anketa e bërë shohim se ndërmarrjet në Kosovë ballafaqohen me një sërë sfidash si në
aspektin politikë ashtu edhe në atë socio-ekonomik, nga anketa e bërë kemi këto përfundime:
Menaxheret e ndërmarrjeve vlerësojnë se sfidë në procesin e integrimeve ekonomike është
sundimi i dobët i ligjit me 28.80%, pastaj korrupsionin ata e vleresuan me 53.20% dhe
17.50% deklarojnë se sfidë kryesore në procesin e integrimit ekonomik janë normat ligjore
burokratike.
.
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7 . Sa mendoni se koleget tuaj deklarojnë tatimin në mënyrë reale?

60.00%
50.00%
40.00%

30.00%

53.80%

20.00%
26.20%
20%

10.00%
0.00%

Deklaroj realisht

Pjeserisht

Nuk deklaroj fare

Figura 9. Deklarimi i tatimit

Në pyetjen për të kuptuar evazionin fiskal ndërmarrjet janë pyetur të tregojnë opinionin e
tyre lidhur me deklarimin e tatimit nga firmat konkurrente. Në pamundësi të matjes direkte,
metoda e anketimit në formë indirekte është treguar të jetë më e duhura në mënyrë që të
nxirren informata nga ndërmarrjet lidhur me nivelin e evazionit fiskal. Mbështetje për
metodologjinë e përdorur janë gjetur në faktin se studimet që kanë subjekt ekonomitë në
tranzicion kanë adaptuar anketa dhe pyetje indirekte si më të përshtatshmet. Në pyetjën se sa
mendon se kolegët e juaj deklarojnë tatimin në mënyrë reale kemi këto rezultate: Te
menaxherët e ndërmarrjeve kemi këto rezultate: 26.20% e tyre vlerësojnë se kolegët e tyre
deklarojnë realisht tatimin, 53.80% vlerësojnë se kolegët e tyre deklarojnë tatimin në mënyrë
të pjesshme, dhe 20% vlerësojnë se kolegët e tyre nuk deklarojnë fare.
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8 . Sa mendoni se qmimi i lartë i arkave fiskale ndikon në rritjen e evazionit fiskal?
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Figura 10. Ndikimi i cmimit të lartë të arkave fiskale në rritje të evazionit fiskal
(informaliteti)

Në lidhje me ndikim e arkave fiskale jane paraqitur tabelat si ne vijim. Në tabelën e parë
shohim se çmimi lartë i arkave fiskale ka ndikim shumë të madhë në rritjen e evazionit fiskal,
pra duhet që organet e shtetit të kenë një trajtim shumë serioz në këtë pikë, dhe njëherazi
duhet që të liçecojnë më shumë operatorë të shitjeve të arkave fiskale në tregun e Kosovës,
dhe në këtë mënyrë të ulët çmimi i tyre dhe bizneset të kenë mundësi që ti posedojnë ato.
Sa i përket çmimit të arkave fiskale dhe ndikimit të tyre në rritjen e evazionit fiskal kemi këto
rezultate: 50% e të anketuarve vlerësojnë se çmimi i lartë i arkave fiskale e rritë “shumë”
evazionin fiskal, 35% e tyre vlerësojnë se çmimi lartë i arkave fiskale ndikon “mesatarisht”
në rritjen e evazionit fiskal dhe 15% prej tyre vlerësojnë se çmimi lartë i arkave fiskale ndikon
“pak” në rritjen e evazionit fiskal.
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9 . Sa mendoni se stafi i Administratës Tatimore të Kosovës është profesional në trajtimin e
cështjeve tatimore?
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Figura 11. Sa është professional staffi i ATK-së në trajtimin e cështjeve tatimore.

Nga analiza e bërë shihet se 40% mendojnë se staffi i ATK-së është “shumë” professional,
poashtu anketuesit shprehën se 36.25% mendojnë se stafi i ATK-së “mesatarisht” kanë
njohuri rreth trajtimit të cështjeve tatimore, dhe si arsyetim anketuesit e justifikojnë se kjo
vjen si rezultat i emërimeve politike nëpër pozita të rëndësishme, pra kjo tregon se duhet të
ketë reforma rrënjësore në ATK, ndërsa 23.75% mendojnë se “pak” kanë njohuri rreth
trajtimit të cështjeve tatimore.
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6
6.1

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Konkluzione

Ndërhyrja e shtetit në rrjedha ekonomike përmes politikës fiskale arsyetohet me rregullimet
e bëra në drejtim të mënjanimit të dukurive që bëhen pengesë për ruajtjen e mirëqenies së
përgjithshme të shoqërisë. Këto dukuri lidhen më veprimin joperfekt të tregut në: mbrojtjen
e shtresave të varfëra të shoqërisë, krijimin e vendeve të punës, evitimin e monopoleve dhe
rritjen e konkurrencës së mirëfilltë, rishpërndarjen më të drejtë të pasurië.
Pra qëllimi kryesor i çdo sistemi fiskal është që të sigurojë të hyra me të cilat do të mbështetën
shpenizmet publike. Prandaj, shkalla e tatimeve brenda vendit varet nga vëllimi i
shpenzimeve qeveritare. Ndërtimi i sistemit fiskal dhe krijimi i politikave fiskale shihet se
është duke i’u përshtatur rrjedhave ekonomike të vendit si dhe më gjerë. Kosova ka hyrë në
fazen e reformave të politkave fiskale dhe ato po vazhdojnë me një maturi te madhe. Politikat
e vendeve në tranzicion orientohen nga ulja e normave tatimore dhe lehtësimi i pagesës së
tyre për disa industri të cilat shihen si kryesore për zhvillimin e ekonomisë vendore, ky model
ka bërë që edhe në Kosovë të zhvillohet një sistem i tillë me qëllim të avancimin të politikave
fiskale.
Kosova po ballafaqohet me një sërë sfidash si në aspektin politikë edhe në atë socioekonomik nga anketat e bëra është vërejtur se të anketuarit i shohin 3 arsye si më kryesore
që Kosovën janë duke e penguar ne Integrimin Ekonomik ato janë: sundimi i dobët i ligjit,
korrupsioni dhe normat ligjore burokratike.
Një ambient i biznesit i cili karakterizohet me informalitet të lartë i pengon firmat e reja,
legale dhe inovative të rriten dhe të krijojnë vende të reja të punës në treg. Për më tepër, kjo
dërgon sinjale shqetësuese tek investitoret e huaj, duke dekurajuar ata për të investuar në
Kosovë.
Korrupsioni është barrierë mjaft e dëmshme për bizneset meqë ndikon negativisht në kostot
operative dhe poashtu pamundëson konkurrencën e shëndetshme të tregut. NVM-të
ballafaqohen me korrupsion gjatë kontakteve me zyrtarë publik për cështje të ndryshme, sic
janë: doganimi i mallit, lejet e ndërtimit, taksat dhe inspektoriati për punë etj. NVM-të mund
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të jenë të obliguara të ndajnë një pjesë të fitimeve të tyre për të kryer punë. Këto ryshfete
mund të konsiderohen taksa jo formale të shtuara tek bizneset dhe rrjedhimisht një barrë e
shtuar që e pengon zhvilliminin e tyre. Kjo mund edhe të bazohet në rezultatet e anketës së
bërë për barrierat që NVM-të i shohin si më problematike.
Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) dhe Dogana e Kosovës janë gjeneratorët më të
mëdha të të hyrave financiare të buxhetit të Kosovës. Mirëpo për këto dy institucione ka
pasur kritika për sa i përket përformancës, por edhe sa i përket ndikimit të partive politike në
to. Një prej arsyeve qe ka ndodhur ky mos koordinim është shkaku i mos njohjes të së drejtës
së kreditimit të TVSH-së dhe trajtimi jo i drejtë i notave kreditore për kompanitë furnizuese
nga jashtë.
Për të pasur përformancë më të mirë dhe sukses në punën e tyre këto institucione planifikohen
që në vitet e ardhshme të bëhet unifikimi i këtyre dy agjensioneve në një agjension të vetëm
të të hyrave në harmoni më proceset e integrimit dhe të udhëhiqet nga një menaxhment i
vetëm duke ngritur kapacitetet administrative për zhvendosjën graduale të grumbullimit të
TVSH-së nga kufiri në brendi të vendit, pas shitjës së mallrave. Kjo do të lehtësonte barrën
e bizneseve dhe do të rrisë likuiditetin e tyre.
Nga analizimi dhe krahasimi i gjithë katij hulumtimi pranohet hipoteza e parashtruar H0.
H0 - Politikat fiskale kanë ndikim në suksesin apo mossukesin e NVM-ve. (Pranohet),
H1- Politkat fiskale nuk kanë ndikim në suksesin apo mossuksesin e NVM. (Nuk pranohet).
6.2

Rekomandime

Qeverisë së Kosovës i mbetet që të krijojë kushte të qëndrueshme, transparente dhe të
parashikueshme për NVM-të. Në vecanti, Kosova do të duhet të vazhdojë në krijimin e një
kornize ligjore të favorshme për investimet dhe promovimin e mundësive për investime.
Politikat e vendeve në tranzicion sugjerohet te orientohen nga ulja e normave tatimore dhe
lehtësimi i pagesës së tyre për disa industri të cilat shihen si kryesore për zhvillimin e
ekonomisë vendore. Në rastin tonë, Kosova ka potencial të mirë për zhvillimin e bujqësise si
rezultat i shtrirjes gjeografike dhe ka potencialin për zhvillimin teknologjik duke u bazuar në
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popullatën e re e cila është burimi kryesor për zhvillimin teknologjik, e gjithë kjo do te
rezultonte me nxitjen e krijimit të NVM-ve.
Qeveria e Republikës së Kosovës duhet që të hartojë dhe zbatojë politika strategjike për
financimin e NVM-ve duke aplikuar skema të garantimit të kredive, lizingut, financimin e
aseteve dhe kaptialit për krijimin e ndërmarrjeve të reja, të hartojë politika që mundësojne
dialog me bankat me të cilat së bashku të krijojne instrumente financiare për zhvillimin e
suksesshem të NVM-ve, të krijoje skemën e financimit të start-up bizneseve.
Një lehtësim mund të bëhet duke aplikuar periudhë pushim në tatime, d.m.th NVM-të e një
sektori të caktuar të ekonomisë nuk paguajnë tatime për një periudhe të caktuar kohore (p.sh
dy vite).
Njëkohsishtë, Qeveria e Republikes së Kosovës rekomandohet që të ketë prioritet që të
krijojë alternativa të cilat mbështesin idenë e regjistrimit të importit në dogana, e më pas
vjeljen e TVSH-së brenda Kosovës, kur biznesi fillon përdorimin e importit të dhënë pasi që
edhe nga analiza shohim se 95% e bizneseve vlerësojnë veprim të drejtë.
Poashtu Qeveria e Republikës së Kosovës duhet të hartojë një planë gjithpërfshirës pa
përjashtime për luftimin e ekonomisë joformale në të gjitha sferat e shtetit, pasi që kjo dukuri
po e shkatërron ekonomine e Kosovës kjo arsyetohet me listën vendeve më të korruptuara në
rajon ku shteti ynë renditet ndër vendet e para, andaj duhet pasur parasysh që luftimi i
korrupsionit hapë rruget drejt integrimeve Ekonomike.
Rekomandohet që të bëhet analizimi i formës së inkurajimit dhe zbatimit në mënyrë që të
bëhet zhvendosja e ekonomisë joformale në atë formale. Gjithashtu duhet bërë studime për
të eliminuar faktorët që shkurajojnë NVM-të nga regjistrimi i plotë i punëtorve, aktiviteteve,
qarkullimit dhe fitimeve ndaj autoriteteve përkatëse.
Duke pasur parasysh që një numër i konsiderueshëm i bizneseve janë të kategorizuara nën
pragun aktual të TVSH-së prej 30,000€ ulja e pragut do të kontribuonte në përmirësimin e
konkurrencës tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Në këtë kontekst, një angazhim për të
ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme në funksion të uljës së pragut të TVSH-së, nën
pragun aktual do t’u mundësojë shumë bizneseve të operojnë më lehtë dhe të rriten. Kjo do
të rriste bazën tatimore për shumë biznese dhe do të krijonte të hyra shtesë
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8

SHTOJCA

1) Reformat fiskale të bëra deri më tani cfarë ndikimi kanë?
a) Krijon ambientë të favorshëm për të bërë biznes,
b) Përmirëson bilancin trgtar,
c) Ndikon në hapjen e vendeve të reja të punës

2) A mendoni se TVSH-ja duhet të mblidhet në pikat kufitare?
a) PO
b) JO

3) Sa mendoni se arkat fiskale mund të parandalojnë evazionin fiskal?
a) Shumë
b) Mesatarishtë
c) Pak
d) Pa ndikim

4) Cfarë efektesh ka ngritja e TVSH-së nga 16% në 18%?
a) Ndikon ne ngritjen e cmimit
b) Mbushë arkëen e shtetit
c) Varfëron gjepin e konsumatorëve

5) Si e vlerësoni vendimin e Qeverisë së Kosovës për faljen e borgjeve publike?
a) Pozitivisht
b) Negativisht
c) Pa ndikim

6) Cilat mendoni se janë pengesat e Kosovës në procesin e Integrimit Ekonomik?
a) Sundimi i ligjit
b) Korrupsioni
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c) Normat ligjore Burokratike

7) Sa mendoni se kolegët tuaj deklarojnë tatimin në mënyrë reale?
a) Deklarojnë realishtë
b) Pjesërisht
c) Nuk deklarojne fare

8) Sa ndikon cmimi lartë i arkave fiskale në rritjen e evazionit fiskal?
a) Shumë
b) Mesatarishtë
c) Pak

9) Sa mendoni se staffi I ATK-së është professional në trajtimin e cështjeve tatimore?
a) Shumë
b) Mesatarishtë
c) Pak

Faleminderit për kohën dhe ndihmën tuaj.
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